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In  the early 1990s most African countries carried out extensive  reforms of  their electoral 
regimes. Adopting a historical institutionalist approach, this paper critically examines the 
role of  institutional path dependence  in accounting  for  the setup of six African electoral 
regimes. For this purpose, we distinguish between different types of path dependence. The 
paper further analyzes the extent  to which  the development of electoral  institutions con‐
tributed  to  the  regime‐type outcome  (democratic/hybrid/autocratic). The main  emphasis 
herein is on so‐called “hybrid regimes;” in other words, regimes existing in the grey zone 
between democracy and autocracy. The paper finds that, while institutional path depend‐
ence has a  limited but  important  impact on  the  setup of  the electoral  regimes,  it  is ulti‐
mately  the process of decision‐making during  critical  junctures  that accounts  for  the  re‐
gime type outcome. Hybrid regimes lack long‐term institutional ownership. 
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Although  the electoral regime  is  the essential component of a democratic regime  (Dahl 
2005; Merkel 2004; Bogaards 2009), we certainly cannot address  the question of regime for‐
mation by reducing political regimes to electoral institutions alone. Our primary goal is more 





tional  creation  and  the  impact  of democratic  institutions, once  created,  on  future political 
outcomes” (2010: 934).  
We start from the premise that the early 1990s constituted a critical juncture for most Af‐
rican countries. The advantage of analyzing  these  important episodes of  institutional deci‐
sion‐making  two decades  later  is  that we now know a  lot about  their medium‐term conse‐





ence  of  path  dependence  varies  across  all  cases.  The  decision‐making  process  appears  to 
have had a much stronger influence on the regime outcome than institutional path depend‐
ence has. Hybrid regimes are likely to result from those critical  junctures in which the rele‐









concept  of  “institutional  ownership.” Having  introduced  our  argument, we  undertake  a 
comparative review – that includes all six cases – of the consequences of the institutional de‐
cisions;  this yields preliminary  evidence  that  suggests  that  limited  institutional ownership 
among the key actors contributes to the resilient rise of hybrid regimes. We conclude by out‐
lining some of the general implications of our findings. 
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2  Approaching the Origins of Electoral Institutions  
Electoral institutions have been studied from the perspectives of all three “new institutional‐
isms:”  rational  choice,  sociological,  and  historical  institutionalism  (Hall  and  Taylor  1996). 

























historical analysis of each of  the constituent parts of a political  regime  type  (Bermeo 2010: 
1120). Electoral  institutions  form  the core part of democracy  (Merkel 2004; Bogaards 2009), 
and the importance of historical knowledge for the analysis of electoral institutions is widely 
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tors and why they opted for the specific solutions that they did. Path dependence remains one 
of the possibilities. Actors might perceive the uncertain impact of institutional change as being 






While electoral  institutions alone cannot explain  the resilience of any regime  type,  they are 
nevertheless  a  core  part  of  democracies  (Merkel  2004;  Schmitter  1995).  Important  studies 
support the hypothesis that the history of electoral experience – even when it has been lim‐
ited by  late statehood and  long periods of authoritarian rule – matters  for democratization 
(Bratton and van de Walle 1997; Lindberg 2006). At  the same  time, heightened uncertainty 
and ignorance about the consequences of institutional alternatives during the transition period 
of  the  early  1990s drove many African  countries  to model  their  institutions  after  those  of 
their  former  colonial  power  (Hartmann  2007).  This  combination  of  uncertainty  at  critical 
junctures and evidence of path dependence is what has strongly encouraged us to engage in 
episode analysis.  
We agree with Mozaffar and Vengroff  (2002), who emphasize  that electoral  institutions 










                                                 
3   For a similar argument see Hartmann (2007).  
4   Advocates of proportional representation  (PR)  in medium or  large constituencies emphasize  the capacity of 
the system to guarantee fair representation for social groups, as well as to provoke broad‐based, consensus‐
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independent management body is conducive to free and fair elections, particularly in newly 
democratizing states (Elklit and Reynolds 2005). In particular, nonpartisan electoral commis‐













trastive  cases;  that  is,  the  successful democratizers  (Benin and Ghana) and  the autocracies 
(Cameroon, Togo).  
Given our interest in electoral institutions and regime change, the relevant episodes that 
need  to be analyzed are  the various  transition processes,  in which most African  countries 
transformed  from one‐party dictatorships  to multiparty  regimes – albeit of different quali‐
ties. We examine the decision‐making processes in these episodes by, first, distinguishing be‐










                                                 
5   Both Niger and Zambia have  remained  in Freedom House’s category of “partly  free” states  for almost  two 


















The presence of  the  real  types  implies  that  the origins of specific  institutions may date 
back to an earlier point in time. Whenever possible, we thus also identify the original circum‐
stances so as to complete the picture. We do this in depth for the hybrid regimes. The results 
of  these  two  comparative  episode  analyses  suggest  that  a  general  argument  can be made 













episode  at  the  end  of December  1989.  Both  episodes  ended with  the  inauguration  of  the 
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later, due to the increasing demands for change, he agreed to a public referendum about the 
future of the one‐party state. The official appointment of a constitutional commission in Oc‐
tober  1990  significantly  heightened  the  various  actors’  capacity  to  have  an  impact  on  the 
country’s future electoral institutions (see Phiri 2006: 175). This commission of inquiry, headed 
by Solicitor General Patrick Mvunga, had  the mandate  to  review public opinion about  the 
current political system and to propose reforms to it (Mwanakatwe 1994: 209–210). However, 







even  though  the  episode’s  critical  juncture would have allowed  for more  fundamental  re‐




Indeed,  the party ban was abolished  in December 1990.8 Since  institutional decisions were 












                                                 
7   The regular occurrence of elections prior  to the critical  juncture even allowed President Kenneth Kaunda to 
argue  in 1990  that he should end his  legal  five‐year  term, which had only been renewed  in 1988. However, 
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224)  and was  shocked  by  his defeat.  Since most  observers  had declared  the  government‐
organized poll largely “free and fair” (Bratton 1992: 91) and the security forces’ choice as an 






endless, political  struggle over possible  constitutional  corrections. Legitimated by  the  suc‐
cessful transition of power in 1991, the strongly institutionalized presidential center of power 
prevailed. As a consequence, the incumbents were able to defend the initial path dependency 
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herited system was advantageous  for  the  incumbents while also not openly undemocratic. 
On  the other,  it was difficult  for  it  to object  to an  independent electoral management body 
(EMB) without  losing  its  democratizers’  legitimacy.  This  struggle  for  an  equilibrium  that 
would ensure the maintenance of power led to the retention of the hybrid regime status and 
renewed  fears of a  return  to autocracy  (Panter‐Brick 1994). Since  then, all  the MMD presi‐
dents have continued this hybrid balancing by blocking major reforms to the electoral insti‐












Although  largely  driven  by  protests  against  the  harsh  austerity measures  of  the  Bretton 
Woods institutions, the protestors soon also demanded the reintroduction of multiparty de‐
mocracy. The  first multiparty  elections  in February  1993  – which were  largely  considered 











Nigérien  (PPN),  and  its  presidential  candidate, Hamani Diori. Although  the  constitution 
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provided for multiparty contests, alternative electoral choices were severely lacking. Between 
the military coup d’état of April 1974 and the first free and fair elections in 1993, no multiparty 




political  upheavals  occurring  in  neighboring  Benin.13 In  the December  1989  elections,  the 
MNSD was the only electoral option. One fixed party list was presented to the electorate in 
each of the eight provinces (régions). By contesting the elections under the rubric of a political 




The  timing  of  the  decision‐making,  as well  as  information  obtained  from  confidential 
documents, suggests that external factors – in particular, the holding of the National Confer‐































The  presidential  electoral  system was  copied  from Niger’s  first  republic  (1960–1974), 
where an absolute majority  runoff system had been  in place. The system had always been 





and  also  established  a  proportional  representation  system.17 This was  an  innovation. Yet  the 
new  rules kept  the antecedents of  closed  lists and  the delimitation of  electoral districts:  the 
multimember constituencies remained congruent with Niger’s eight provinces (Chaibou 2000).  
The most important institutional innovation was the setting of the presidential term limit. 
Although  the  term  limit had  its origins  in  the 1989 constitution, which had established Ni‐






de  Supervision  des Opérations  Référendaires,  Électorales,  et  Post‐électorales  (COSUPEL). 
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Overall,  the various  technocrat  committees’ main  intention was  to  implement a demo‐












sible  long‐term  consequences of  the prospective  electoral  institutional  reforms,  the benefi‐
ciaries of the new rules nevertheless did not “own” these institutions. Accordingly, they had 
difficulty  coping with  their  consequences.  The  semi‐presidential  system  combined with  a 
two‐ballot runoff system for the presidency  is widely seen as having  led the country  into a 
difficult cohabitation of political foes (Gazibo 2004; Idrissa 2008; Basedau 1999). The interim 
EMB,  as  well  as  other  institutions  such  as  the  constitutional  judiciary,  were  not  strong 
enough to mitigate the effects of the political results.  
4  Trajectories, Consequences, and Reforms from a Comparative Perspective  











after  the  critical  juncture,  we  find  that  a  lack  of  ownership  of  the  electoral  institutions 
(a) distinguishes hybrid regimes from democratic and autocratic cases and (b) contributes to 
the resilience of hybrid regimes.  
                                                 
20  The episode analyses for Benin, Cameroon, Ghana, and Togo can be found in the annex. 
16  Stroh/Elischer/Erdmann: Origins and Outcomes of Electoral Institutions in African Hybrid Regimes 







term  technocratic  considerations  supported  by  the  then‐ruling  elite  in  Ghana  versus  the 
short‐term power‐seeking and subsequent power‐maintenance ambitions in Zambia.  
Meanwhile,  Benin  and Niger  chose  proportional  representation  (PR)  in multimember 
constituencies. In Benin, the highly fragmented party system that emerged was aligned with 
the decision‐makers’ aspirations  and,  indeed,  supported democratization. The  relevant  ac‐
tors “owned” the new institutions. In Niger, technocrats decided via a black box and politi‐






In  line with  the  theoretical  expectations  of  classical  historical  institutionalism, Niger’s 
electoral system was locked in at the end of the critical juncture. The same can be said of the 
system for assembly elections in Zambia. However, the Nigerien actors simply neglected the 
electoral  system  after  the  transition period. Therefore,  the partly  innovative PR  system  in 
eight large districts survived all coups and constitutional revisions after 1993,22 whereas the 








holders now commanded a  two‐thirds majority,  they could even channel  the constitutional 
review that had been promised to the MMD minority group so as to serve their own interests. 
Second, those autocrats who maintained power after the transition, such as President Biya 
of Cameroon,  refused  to accede  to  the  introduction of absolute majority systems  for presi‐










sion  and perpetuate  electoral  fraud  –  so  as  to undermine  implementation  and  in order  to 
frustrate  the opposition  – until  they had  regained  the  legal means  to  reinforce  the  simple 
plurality system. This was the system that the incumbent autocrats “owned.” 











less,  no  debate  about  the  electoral  system  occurred.  Second,  presidents Maïnassara  and 
Tandja did not curb  their attempts  to rule autocratically by  introducing a plurality system. 









tial candidates  than  to  the complex electoral  system  itself. All countries  introduced a  two‐
term  limit  in  the early 1990s. However, both autocratic  regimes  successfully abolished  the 
limit soon after their presidents had regained two‐thirds majorities in parliament (Cameroon 
in 2007; Togo  in 2002). Institutionalized repression and fraud contributed greatly to this. In 














Benin’s and Ghana’s decision‐makers  clearly  favored making alterations  to who  sat at  the 
helm. In Benin, the lively debate on the additional upper age limit of 70 years provides spe‐






always been assigned  to an  independent  technical commission  that enjoyed  the  trust of all 
major actors. Thus,  institutional  legacy enhanced the quality of the electoral process. In Be‐
nin, electoral management was transferred from the Ministry of the Interior to the Commis‐
sion Électorale Nationale Autonome  (CENA) after  the  founding election. A very pluralistic 
political  landscape  in which  the government  lost  its majority  in parliament made  this step 
possible, even against  the will of  the head of state. Additionally,  the strong Constitutional 
Court – another institutional innovation – supported the CENA’s law (Badet 2000: 130–133; 
Adjovi 1998: 86) and was the recipient of the necessary means to supervise the elections with 









parative perspective,  that  the  reforms came  too  late, were hampered by  the post‐transition 
                                                 
27  All  two‐term  limits were either  innovations or resumptions, which are, additionally, not systematically dis‐
tributed according to regime type. Thus, no case had ever experienced the effects of forced alteration prior to 
the transition period.  
28  A  large majority of  the population explicitly supported  this decision  in  the 1990 constitutional  referendum. 
There, the main intention was to block the return of any pre‐Kérékou presidents. 
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power relations, and were not owned by the relevant actors. In Zambia, the 1996 constitution‐















Niger would not be a hybrid  regime due  to  its  lack of pre‐transition  experiences; Zambia 
would not be a hybrid regime given its previous routine of semi‐competitive elections; Cam‐
eroon would not be an autocracy given  its  long‐term experience with elections; and Ghana 
would not be one of  the most  successful  countries  in  terms of democratization, given  the 
sporadic occurrence of elections between 1960 and 1992.  
Instead, we  find  that  it  is  the decision‐making process during  the  critical  juncture  that 
marks  the major difference between  the hybrid regimes and  the contrastive cases. The epi‐
sode analyses have shown that the relevant actors in both hybrid regimes missed the oppor‐
tunity  for what we  inductively  conceptualize as “institutional ownership.” We borrow  the 
term “ownership”  from development policy discourse.  It  is a notion  for which  there  is no 
standard definition (see Faust 2010); however, the core  idea  is that actors systematically re‐
flect on, and are committed to, the long‐term consequences of their decisions.31 Thus it is our 





Eventually, Maïnassara was ousted  in another coup due  to his  failure  to advance  the country economically 
and democratically (Idrissa 2008: 181–194).  
30  Roughly speaking,  these authors  found  that what matters  is  the competitive quality of electoral experiences 
before the transition and the number of elections, respectively. 
31  We nevertheless  attempt  to  avoid  the normative part  of  the developmentalist  approach, which  often  links 
ownership to good governance. 
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thoritarian  rules  can  be  institutionalized. Decisions made  in  transition  periods  are  taken 
amid great uncertainty. The relevant actors in both hybrid regimes opted for quick and easy 
solutions  instead of reflecting on sustainable  institutions  for  long‐term democratization  (or 
its prevention). The major beneficiaries of  the  transitions did not engage much,  if at all,  in 
designing electoral  institutions. They sought only  to accommodate short‐term demands  for 
change  –  in  other words,  coming  into  power  –  and  delegated  important  decisions  to  de‐
tached agents. Thus, the relevant actors did not “own” the intention of building institutions 
and,  therefore,  they  obstructed  the  emergence  of  sustainable  democracy. However,  as  in 
criminal science, one should speak of this as a “failure to render assistance” rather than as an 
intentional action.  












































of  institutional decision‐making,32 there are  two possible ways  to preclude  this ownership: 
neglect and  the external  imposition of particular  institutional  setups.  If  institutions are co‐
erced from the outside, the  lack of  institutional ownership  is evident. One stereotypical ex‐
ample might be the imposition of an independent auditing authority by an external agency 
such as the IMF. All other obstacles to ownership can be related to neglect. Also from the ex‐
ternal dimension,  the blind  reproduction of blueprints  taken  from  foreign models – as ob‐
served in the case of Niger – expresses neglect and fails to produce ownership. Another ste‐
reotypical example might be the copying of the former colonial power’s electoral system due 










sion‐makers  themselves or  those active opponents who have been excluded  from decision‐
making but who still hold their own institutional agenda. The fourth and final condition for 
institutional ownership is, then, that the beneficiaries of the transition must be satisfied with 



















have perceived hybrid regimes  to be a  transient phenomenon. We have  investigated  if and 
how the trajectories of electoral institutions have contributed to this outcome.  
We have employed episode analyses  (Capoccia and Ziblatt 2010)  in order  to assess  the 
impact of institutional pathways on regime development after the critical juncture. The com‐
parative episode analysis contrasted  two hybrid  regimes with  four nonhybrid  regimes.  In‐
deed, all six countries passed through a critical juncture in the early 1990s that, in principle, 
empowered the respective agents to choose between a broad variety of institutional options. 
The  individual  institutional pathways have differed significantly. Overall we  find path de‐
pendence – that is, direct institutional continuity – but, moreover, we find a strong influence 
from earlier institutional experiences that date back to a previous era and which were for one 
reason  or  another  interrupted.  Legacies  have  intermixed with  several  innovations,  some 
based on a willful dissociation from earlier experiences. However, we also find institutional 
neglect  and disinterested decision‐making, which have produced  a  crucial  lack  of  institu‐
tional ownership.  
The major difference distinguishing  the  selected hybrid  regimes  from all other cases  is 
the degree of political attention that was dedicated to the design of the electoral rules. We call 
this  institutional ownership. The  type of  institutional  legacy, and whether  the  institutional 
design constitutes path dependence or an innovation, matters but does not systematically de‐
fine  the hybrid  regimes.  In Zambia, decision‐makers missed  the opportunity  to create sus‐
tainable  institutional  ownership. Actors who  thought  little  about  long‐term  consequences 
and whose main aim was to oust the incumbent president prevailed. Those who had advo‐
cated  for wider  reforms agreed  to postpone such decisions. Niger’s political and civil elite 
largely  ignored  the chance  to  influence  the new  institutional  setup. They  left  the decision‐
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Annex 
a) Benin (Democratic)  
The  capacity  of  decision‐makers  to  impact  future  electoral  institutions  significantly  was 







Due  to  the previous noncompetitive one‐party system,  the modification of  the electoral 
process was a precondition for any peaceful solution to the troubled political situation that 
had existed prior  to  the  transition. However, ballots had already been reintroduced by  the 
one‐party state’s Marxist–Leninist constitution of 1977 in order to legitimize the rulers. Elec‐
tions had also  taken place  in  the 1950s and 1960s but never at regular  intervals. From 1979 


















Having set  the major  targets,  the National Conference eventually appointed a constitu‐
tional commission headed by the  independent and well‐respected constitutionalist Maurice 
Ahanhanzo‐Glèlè, who was  responsible  for  fixing  the  institutional details. Glèlè was well 
connected  to  the  reformers and did not  leave politics after  the  transition period was over. 
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The mastermind behind the constitution eventually became a constitutional  judge and thus 
worked for the ongoing protection of his “own” creation. 










with  regard  to  the parliamentary  electoral  system was  to back  smaller parties  in  order  to 
prevent the reproduction of the tripartite party system of the 1960s. The constitutional com‐
mission quietly opted  for proportional  representation  (PR)  in medium‐to‐large  constituen‐
cies; this was another innovation.  











vailed.  Ignorance about a sustainable,  independent electoral management body during  the 
critical juncture produced a path that later hampered the introduction of an adequate institu‐
tion for this purpose. Imperfect compromises, reliant on the support of further pro‐democratic 
institutions –  in particular  the Constitutional Court  (Adjovi 1998: 86; Badet 2000: 130–133), 




the will of  the  then  incumbent president. Nevertheless,  this delayed  innovation came suffi‐

















November 1991) with  the government. The  talks resulted  in some vague agreements being 
made about possible future constitutional changes; there was, however, no timeframe put in‐
to place  that outlined when  these  changes were  to be  formulated,  let  alone  implemented. 




Between  independence  and  the  onset  of  the  critical  juncture  elections  took place  on  a 
regular basis. The  electoral  framework  that had been put  in place  after  independence  en‐
sured the continuous reelection of the Ahidjo, and later the Biya, government. Ever since in‐
dependence  the elections had been conducted by  the Ministry of  the  Interior. The electoral 
system consisted of a complicated mix of PR and first‐past‐the‐post (FPTP) – a combination 






tating  democratic  change.  The  opposition  called  for  the  establishment  of  an  independent 
electoral commission and the implementation of a two‐term limit on the presidency. Howev‐
er,  it failed to put forward alternatives to the electoral system for both the presidential and 




tions were either run by  the state or were  too weak  to have any significant  impact. Due  to 
enormous pressure from the street as well as from  inside the governing party, Biya  invited 
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vided  (ethnically  and  regionally)  internally,  and  could  never  actually  agree  on  a  united 
course of action.  












Cameroon’s  electoral  commission  has  undergone  numerous  changes  since  the  early 
1990s, yet it continues to drastically fall short of ensuring a bare minimum of political inde‐
pendence. During the critical juncture no reforms took place in this field. Institutional devel‐
opments with  regard  to  the electoral commission  thus constitute  legacies. The  institutional 
framework  in place did not change during  the critical  juncture, and  the piecemeal reforms 
since  then have not changed  the  influence of  the executive on  the electoral outcome.  In es‐
sence,  the electoral commission serves  the  interests of  the president and has done so since 
independence.  







clear evidence of electoral  fraud. At  this stage,  the opposition was  still  strong and, yet, al‐
ready fragmented; it was thus unable to yield a serious challenge to Biya’s autocratic rule.  
Overall,  the  transition process  in Cameroon  failed  to create an  institutional  framework 
conducive to democratic rule. The government used extensive violence to suppress the dem‐
ocratic opposition. From  the beginning of  the demonstrations  against his  regime, Biya  ar‐
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c) Ghana (Democratic)  
Ghana’s electoral regime underwent significant changes during the period between 1987 and 






tions constituted  the end of  the critical  juncture. Given  the country’s previous experiences 
with multiparty  democracy  (1957–1960,  1969–1972,  1979–1981), most  electoral  institutions 
constitute reactivations.  
Between  1981  and  1992 Ghana was  a military  dictatorship;  the  Rawlings  government 
ruled by decree. Previous democratic  interludes had  led  to the formation of stable political 
parties, a vibrant civil society, and a lively media. The representatives of these organizations 



































ence. As  in previous  republics,  the president  still  required  an  absolute majority  over  two 










the 1992  constitution  reestablished an  independent electoral  commission.  Its  structure was 












tiparty democracy. Rawlings accepted  these  findings. With  the  exception of  the 1992  elec‐
tions, all election results have been accepted by the winners and losers. While the opposition 
condemned the conduct of the 1992 presidential elections and boycotted the subsequent 1992 
parliamentary  elections,  accusations  of  electoral  rigging  have  never  been wholeheartedly 
confirmed (IFES 1993). The Ghanaian presidents since 1992 have accepted the two‐term limit 
(Article  66  of  the  1992  constitution), which  constitutes  an  institutional  resumption.  It was 
part of all constitutions after 1969 (Second Republic) and was introduced in response to the 
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opportunity  for change came  to an end with  the successful conclusion of  the  first  free and 


































litical  turmoil,  the  third elections  took place  in a normal manner  in March 1990. Thus,  the 
necessary modification was to reschedule the first multiparty parliamentary elections and to 
reorganize the presidential elections.  








After Eyadéma’s  constitutional  commission  failed, pressure  increased  to hold  a Benin‐




grated certain  representatives of  the  regime. Yet, as a consequence of being perceived as a 
product  of  the National Conference,  the  commission’s  authority  remained  limited. Mean‐
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while, continued repression of the moderate opposition during the transition reaffirmed the 












bodies had been  in  existence  ever  since  independence. The  1992 Electoral Code made  the 
























cal  repression. Meanwhile,  the dysfunctional  system of  electoral management  that  existed 
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under conditions of informally institutionalized polarization within the political landscape – 
reinforced by  the National Conference –  translated  into an electoral boycott by  the opposi‐












duce more credibility and enhance  the quality of  the electoral  regime were omitted or have 
been further delayed. The agreed reform of the electoral commission was only implemented in 
2009, after mistrust and political polarization had been further institutionalized. 
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